BRONNEN VAN GOD

Paus Franciscus ziet de “parochie als een bron waar dorstigen zich komen laven om hun weg voort te zetten.” Het is zijn droom, zijn visioen over de parochie: de parochie als een bron waar vele mensen welkom zijn en hun dorst kunnen komen lessen voordat ze verder trekken.

Bronnen schenken leven. God wil dat mensen leven, voluit.   
God zelf is als een bron: een bron van liefde, gerechtigheid, vrede en vreugde.   
Van welke bronnen leven wij? Waar kunnen mensen voedsel vinden voor hun ziel?

Welke bronnen van leven schenkt God ons?

Begin april hebben we de dekens van ons bisdom verteld wat voor hen belangrijk is.

Daarin hebben we verschillende bronnen ontdekt.

Het heeft me heel sterk geraakt dat ze daarbij uitgingen van Jezus en zoals Jezus mensen nabij wilden zijn. En dat ze er eigenlijk willen zijn voor iedereen. Niet dat we alles kunnen doen voor iedereen maar die openheid op iedereen hebben is van levensbelang. Wie met Jezus leeft draagt in zich dat verlangen: mensen nabij zijn en niemand uitsluiten. Die twee elementen moeten we goed in de gaten houden.

Ik wil met jullie een achttal bronnen overlopen. Kijk voor jezelf bij welke bron of bronnen je hart aansluiting vindt.

1. **Het gebed**

In het gebed ontmoet je God in je eigen hart. God woont in het hart van ieder van ons. Dus ook in mijn hart.

God kan ik ontmoeten in het gebed. In mijn eigen hart kan ik het gesprek aangaan met God. Als we bidden kunnen we helemaal stil worden en luisteren naar de stem van God. Voor vele mensen is dit een belangrijke bron van leven. Het is een bron die God doet opwellen in ons hart.

Jezus zegt aan de Samaritaanse vrouw uitdrukkelijk dat wie drinkt van het water dat Hij zal geven, in eeuwigheid geen dorst meer krijgt. “Integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.” (Joh 4,14).

1. **Het Woord van God**

In de woorden van het Evangelie ontmoeten we Jezus zelf. We noemen Jezus het Woord van God dat mens geworden is en onder ons zijn tent heeft opgeslagen. (Joh 1, 14)

Wie de woorden van Jezus leest, komt in contact met Hem.

“Als iemand Mij liefheeft, zal zij/ hij mijn woord ter harte nemen; dan zal mijn Vader haar/ hem liefhebben en zullen We bij haar/ hem ons verblijf gaan houden” (Joh 14, 23)

God woont in het hart van wie naar zijn Woord leeft. En het Woord heeft een werkzame kracht in ons.

Daarom is Paulus de christenen van Tessalonica zo dankbaar: “En daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord van de prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.” (1 Tes 2, 13)

1. **De sacramenten, vooral de Eucharistie**

De sacramenten zijn een bron waardoor Jezus ons zijn leven meedeelt. Vooral in de Eucharistie. Daar horen we zeggen: ‘Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.’; wie deelneemt aan de communie krijgt te horen: ‘het lichaam van Christus’. Daar antwoorden wij ‘amen’. Daar ontmoeten we Jezus zelf en voedt hij ons. Voor velen van ons is de ontmoeting met Jezus in de mis een heel sterke bron van leven. En voor de Kerk is de Eucharistie het moment waarop zij tot Kerk wordt gemaakt.

Jezus ontmoeten we ook in de andere sacramenten: in doopsel en vormsel, bij een huwelijk als man en vrouw elkaar het ja-woord geven en als we bidden om zegen over hen of bij een wijding. Vooral wil ik hier ook de kracht onderstrepen van het sacrament van de ziekenzalving en het sacrament van verzoening, de biecht.

De ontmoeting met Jezus in de Eucharistie is wellicht de bron die het meest overvloedig stroomt en ze sluit nauw aan bij het volgende.

1. **De gemeenschap**

De gemeenschap is een bron van Gods liefde voor ons. Een plek waar we God kunnen ontmoeten.  
“Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden” (Matteüs 18, 20).   
In een gemeenschap waar de zorg en de aandacht voor elkaar voelbaar is, daar is Jezus aanwezig. Wie zoiets meemaakt ervaart een enorme vreugde.

1. **De naaste, vooral de naaste in nood**

Als je in het Evangelie leest zie je dat Jezus anderen in het midden plaatst: een man met een verschrompelde hand, een kind, een arme weduwe die twee muntjes offert, enz.

In elke naaste ontmoet je Jezus, vooral in de armen. “alles wat je gedaan hebt voor één van deze minste broeders of zusters, heb je voor Mij gedaan”, zegt Jezus (Matteüs 25,40).   
Zo nodigt Jezus ons uit om voor anderen barmhartig te zijn. In de traditie van de Kerk worden zeven lichamelijke werken van barmhartigheid; en zeven geestelijke werken van barmhartigheid onderscheiden.[[1]](#footnote-1)

De zeven lichamelijke: 1. wie honger heeft te eten geven, 2. wie dorst heeft te drinken geven;   
3. de vreemdelingen herbergen, 4. de naakten kleden, 5. de zieken bezoeken, 6. de gevangenen bezoeken,   
7. de doden begraven.   
Geestelijke werken van barmhartigheid: 1. onderricht geven aan wie onwetend is, 2. goede raad geven aan twijfelaars, 3. bedroefden troosten en moed inspreken, 4. zondaars vermanen, 5. lastige mensen geduldig verdragen (of: onrecht geduldig verdragen), 6. beledigingen vergeven, 7. bidden voor levenden en doden.

1. **De leerlingen die Jezus ons zendt**

Bij Lucas lezen we dat Jezus 72 leerlingen op pad stuurt. Ze worden twee aan twee gezonden en krijgen een zending en missie.

“Hierna wees de Heer tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. (…) (Lucas 10, 1-2)

Zo spreekt Jezus hen sterk toe. Op het einde onderstreept Jezus iets dat heel belangrijk is en dat wij gemakkelijk vergeten vandaag: dat Hij aanwezig is in zijn dienaren en hun boodschap.   
“Wie naar u luistert, luistert naar Mij;   
en wie u verstoot, verstoot Mij.   
Wie Mij verstoot, verstoot Hem die Mij gezonden heeft.” (Lucas 10, 16)   
Ook in de personen die namens Jezus tot ons gezonden zijn, is Jezus aanwezig.

1. **De natuur, Gods schepping**

Ik voeg nog een element toe waarover de dekens en wij begin april niet gesproken hebben en waarvoor velen vandaag gevoelig zijn geworden, vooral de jongeren. Het is en blijft een belangrijke bron van ontmoeting met God: de natuur, de schepping.

“Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.”, bidden of zingen we in de misviering.

De psalmen en liederen in de Bijbel bezingen de relatie tussen God en zijn schepping, de natuur overvloedig.  
“De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.” (Psalm 95, 4-5)

“Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft Hem eeuwig. Looft de Heer, zon en maan, sterren des hemels, prijst Hem. Looft de Heer, regen en dauw, alle stormwinden, prijst Hem.” (Loflied van de gehele schepping, Daniël 3, 57-88)

Ook voor paus Franciscus is dit een belangrijk thema. Hij heeft er een encycliek aan gewijd: ‘Laudato sì’ waarin de band tussen de zorg voor de natuur en de zorg voor de armen sterk beklemtoond wordt.

Daarmee komen we aan zeven bronnen van ontmoeting met God en Jezus Christus. We zijn uitgenodigd om met God te leven en deze bronnen van zijn aanwezigheid en liefde te laten stromen in deze wereld.   
Hoe weten we wanneer dat leven in ons stroomt? Als we een diepe vreugde voelen van de verbondenheid met God. Als we Hem beminnen met heel ons hart, heel onze ziel, met al onze krachten en heel ons verstand. En als we de naasten beminnen als onszelf. (cf. Lucas 10, 27)

Hopelijk laten we deze bronnen stromen in deze wereld en dus ook in onze parochies en pastorale eenheden.

Want enerzijds willen we zoals Jezus mensen nabij zijn. Anderzijds willen we zoals Jezus ons hart openen voor iedereen.

Hopelijk wordt elke “Parochie als bron waar dorstigen zich komen laven om hun weg voort te zetten.”

Een overzicht van deze visie vinden jullie op je blad.

Jullie zien dat er nog een derde kolom op staat. Daar werd neergeschreven wat de dekens als min of meer concrete daden hadden gezegd. Dat is niet zoveel, zult u zeggen. Het was ook niet de bedoeling van dat gesprek toen. Maar voor ons kan het wel een doel zijn. Dat we vele wijzen vinden waarop we de bronnen van ontmoeting met God, waarop we de bronnen van leven met God laten stromen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parochie als een bron waar dorstigen zich komen laven om hun weg voort te zetten.** | **Bronnen van ontmoeting met God** | **Wat kun je doen om die bronnen te laten stromen?** |
| vanuit Jezus Christus getuigen; Christus als persoon vooropstellen  nabijheid, dichtbij het leven (menswording)  zoveel mogelijk mensen bereiken (verlossing); massa | Het gebed. Ontmoeting met God in ons. |  |
| Het Woord van God. | Evangeliegesprek in beleidsvergaderingen |
| De sacramenten,  vooral de Eucharistie | Huwelijksvoorbereiding |
| De gemeenschap | Bemoedigen waar er ontmoediging is. |
| De naaste,  vooral de naaste in nood | Breder gebruik van kerken.  Armen  Vluchtelingen. |
| De leerlingen die Jezus ons zendt |  |
| De natuur, Gods schepping |  |

1. Paus Franciscus spreekt veel over deze barmhartigheid: “Vandaag lijden hele bevolkingsgroepen honger en dorst. Beelden van kinderen die niets te eten hebben, baren grote zorgen. Massa’s mensen blijven emigreren van het ene naar het andere land, op zoek naar voedsel, werk, asiel en vrede. Allerlei ziekten veroorzaken een voortdurend lijden, dat schreeuwt om hulp, troost en ondersteuning. Gevangenissen zijn plaatsen waar opsluiting samengaat met ernstige ontberingen, te wijten aan onmenselijke omstandigheden. Analfabetisme is nog wijd verspreid en verhindert de opvoeding van kinderen. Het stelt hen bloot aan nieuwe vormen van slavernij. De cultuur van het extreme individualisme, vooral in het Westen, leidde tot het loslaten van de zin voor solidariteit die gepaard ging met verantwoordelijkheid voor anderen. God zelf blijft vandaag voor velen onbekend. Dit is de grootste armoede en de belangrijkste hindernis voor de erkenning van de onvervreemdbare waardigheid van het menselijk leven. Kortom, de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid zijn tot op vandaag de bevestiging van de grote positieve invloed van de barmhartigheid als *sociale waarde*. Zij zet ons aan om de mouwen op te stropen en om metterdaad miljoenen mensen hun waardigheid terug te geven.” (*Misericordia et misera. Apostolische brief van paus Franciscus*, nr. 18) [↑](#footnote-ref-1)